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S rstem potu obyvatel se zvyují i poadavky na bydlení. Proto tedy s tvorbou nového 
územního plánu obce Dená vznikly v katastru obce nové plochy pedurené pro výstavbu 
nových rodinných dom. Vznik tchto ploch nastínil monost zpracování územní studie. 
Jedná se o velmi atraktivní lokalitu s dobrou dostupností slueb a krásnou istou krajinou.  
Tuto oblast jsem si pro zpracování diplomové práce vybrala hlavn proto, e jsem se zde 
narodila a zdejí prostedí znám. 
Výsledkem této diplomové práce bude vypracování návrhu zastavní území ve dvou 
variantách. Souástí je také návrh dopravní a technické infrastruktury. Zahrnuta bude také 
ekonomická náronost obou variant. 
eené území se nachází v jiní ásti obce a má rozlohu 3,6 ha. V novém územním plánu 
je ureno pro plochy obytné smíené venkovské.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Územní plánování a urbanismus
2.1.1. Územní plánování a jeho úel  
Urbanismus je architektonická disciplína, jejím cílem není navrhovat jednotlivé domy, ale 
projektovat sídelní útvary (msta, vesnice) jako funkní a vyváené celky. Zabývá se 
tvorbou a regulací vývoje mst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o optimální vývoj 
sídelních struktur, harmonického uspoádání území, udrení ekologické rovnováhy a 
ochran kulturního ddictví s cílem zajitní setrvalého rozvoje. 
V urbanismu se pracuje s detaily, které jsou na pomezí urbanismu a architektury, jako jsou 
uliní a stavební áry, osy tras, pohledové cíle.[1] 
2.1.2. Cíle a úkoly územního plánování 
Cíle a úkoly územního plánování stanovuje zákon 183/2006 Sb.  O územním plánování 
stavebním ádu,  jinak také Stavební zákon. 
Zákon eí zejména soustavu orgán územního plánování, nástroje územního plánování, 
vyhodnocování vliv na udritelný rozvoj území, rozhodování v území, podmínky pro 
výstavbu, rozvoj území a pro pípravu veejné infrastruktury. Evidence územn plánovací 
innosti a kvalifikaní poadavky pro územn plánovací innost. Stavební zákon upravuje 
povolování a zmny staveb, zaízení a terénní úpravy, odpovdnost a povinnosti osob pi 
píprav a provádní staveb, postavení a oprávnní autorizovaných inspektor, dohled a 
zvlátní pravomoci stavebních úad. Dále upravuje také podmínky v praxi pro 
projektovou innost a provádní staveb, obecné poadavky na výstavbu, úely vyvlastnní, 
vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veejných zájm a nkteré dalí vci související 
s pedmtem této právní úpravy. Územní plánování uruje limity vyuití území, funkní a 
prostorové uspoádání území, asanace, rekonstrukce nebo rekultivace území v jeho 
prospch. Dále se územní plán zabývá hájením chránných území, objekt, oblastí klidu, 
ochranných pásem. Zabývá se posuzováním územn technických dsledk pipravovaných 
staveb a jiných opatení, uruje odpovídající eení dsledk. Koordinuje umístní stavby a 
územn technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich projektové eení a pro 
jejich zhodnocení. Chrání zdroje a rezervy charakteristické pro daná území pro jeho dalí 
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rozvoj. Vymezuje podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a koncepcí technického 
vybavení území. Vymezuje poadí výstavby a vyuití území.  
Uruje územn technická a organizaní opatení pro optimální vyuití území a území 
dotená poadavky ochrany obyvatelstva.[11] 
  
2.1.3. Nástroje územního plánování, principy a píruky 
Po nabytí platnosti zákona o územním plánování a stavebním ádu s  provádcími 
vyhlákami, bylo potebné vytvoit a mít v praxi metodické píruky, které odborníkm 
pomohly v pedpisech. 
Odborné pomcky obsahují: 
- udritelný rozvoj 
- funkní sloky 
- územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby 
- koncepce územního rozvoje R 
- pojmy 
K metodickým pomckám patí také principy a pravidla územního plánování. Tyto 
principy slouí orgánm územního plánování, orgánm obce, orgánm kraje, samospráv
obcí, kraj, projektantm, studentm, bným uivatelm, kteí se setkávají s územním 
plánováním. 
K základním nástrojm územního plánování patí územn plánovací podklady. Ty mohou 
být zpracovány jako ucelený soubor informací o daném území, nebo jako jednostrann
zamené údaje o území. 
Mezi tyto údaje patí: 
- územn technické podklady 
- urbanistická studie 
- územní prognóza 
- územní generel 
Územn plánovací dokumentace  jedná se o ucelený soubor informací o území, který eí 
ploné a prostorové uspoádání a stanovuje limity vyuití území a zpracovává závazné 
regulaní prvky. 
Jsou jimi - územní plán velkého územního celku 
  - územní plán obce 
  - regulaní plán 
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Územní rozhodnutí  Je výsledkem správního ízení, které je vedeno ve vci umístní 
stavby, chránného území i ochranného pásma nebo vyuití území., o stavební uzáve 
nebo o dlení a sjednocování pozemk. 
2.2. Zásady navrhování 
2.2.1. Obytná zóna 
Obytná zóna je jedna nebo více zklidnných komunikací zejména pak v ástech obytných 
soubor s pevahou pobytové funkce s pímou dopravní obsluhou staveb za stanovených 
podmínek rozvozu. Prostor místních komunikací v této zón je optický, pípadn i fyzický 
a hmatov rozdlen na prostor pobytový a prostor dopravní se smíeným provozem je 
obvykle een v jedné výkové úrovní.[7]
Výjezd z obytné zóny by neml být vyústn pímo na rychlostní komunikace. Souasn
polomry otáení by mly být min. 6m, aby byl zaruen pohodlný prjezd osobních 
automobil, nákladních automobil ale také vozidel zásahových jednotek nebo sthovacích 
voz. 
2.2.2. Navrhování rodinných dom
Po vyjasnní otázek ohledn dopravy se zamíme na rozdlení území z hlediska samotné 
zástavby, na rozdlení parcel, na prmrnou velikost pozemku, na orientaci ke svtovým 
stranám a charakteru samotné stavby rodinného domu. Zásadní zde bývá orientace ke 
svtovým stranám, vjezdy na pozemek, sousedící stavby nebo zele. 
Pi dlení na jednotlivé parcely vycházíme z monosti celého území. Je-li pozemek 
njakým zpsobem limitován nebo je volná celá plocha. Velikost plochy jednotlivých 
parcel volíme dle hledisek ekonomických a sociodemografických podmínek v kraji. Pi 
návrhu umístní jednotlivých dom ne pozemcích vycházíme z pravidel a vlastností 
jednotlivých svtových stran.  Na severní ásti parcely je vhodné umístit vjezdy na 
pozemek, garáe, komory, místnosti nenároné na teplo a svtlo. Severní strana bývá 
studená s pevládajícími vtry a rovnomrným svtlem. Na jiní stranu je pak vhodné 
umístit místnosti pobytové. Jsou to místnosti dtských pokoj, obývací pokoje, jídelny a 
terasy s východem na zahradu. Obecn se na jiní stranu umisuje cenná strana domu. Jiní 
orientace je vydatná na slunení svtlo jak v lét, tak v zim. Místnosti vyuívané spíe 
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v odpoledních hodinách by se mli umísovat na západní stranu. Jedná se o návtrnou 
stranu prohívanou v odpoledních hodinách. Východní strana je v zimních msících 
ochlazována. K této stran je vhodné umístní místností vyuívaných v dopoledních 
hodinách, co jsou zpravidla kanceláe a rodinných domech koupelny a lonice.[2]  
U nov budované zástavby je vhodné pozemky umisovat tak, aby leely jin od 
komunikace. Tímto je zajitno, e vjezdy, vchody a garáe jsou na severní stran. Tím 
pádem lonice a jiné obytné místnosti leí na stran odvrácené od komunikací. Je na klidné 
a slunné ásti pozemku s výhledem do zahrady. Pozemky je vhodné volit tak, aby byly 
úzké, ale pitom byly zachovány vechny potebné odstupy od hranic jednotlivých parcel a 
dlouhé, aby bylo moné pln vyuít zadní ásti zahrady. Leí-li pozemek severn od 
komunikace, je lepí dm situovat zcela vzadu, aby pak byla efektivnji vyuita slunená 
ást pozemku. Nevýhodou jsou pak zvýené náklady za píjezdovou komunikaci a zárove
ztráta soukromí zahrady, která je umístna ped domem v blízkosti komunikace. U 
západních pozemk je teba dm vysunout, abychom získali co nejvíce jiního slunce. Pi 
rozmístní dom na pozemky je teba brát ohled na dobrý výhled a nezastiování mezi 
domy. [2] 
Obr. 1 Vhodné umístní rodinných dom ne pozemcích vzhledem ke svtovým stranám
Domy na pozemcích musí být vhodn umístny nejen vzhledem ke svtovým stranám a 
hranicím parcel, ale také vzhledem k jednotlivým sousedm. 
Rodinný dm je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspoádáním odpovídá 
poadavkm rodinného bydlení a ní je více ne polovina podlahové plochy místností a 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
6 
prostor urená k bydlení. Rodinný dm me mít maximáln ti samostatné byty, dv
nadzemní a jedno podzemní podlaí a podkroví [5] 
Jedním z typ rodinného domu je dm takzvan voln stojící. Tento dm je ze ty
svtových stran obklopen vlastní zahradou. Takový typ RD me uplatnit velkou 
variabilitu architektonického návrhu. Je limitován pouze velikostí pozemku. Mení domy 
jsou umístny na parcely o prmrné velikosti 600m2. Vstí samostatn stojící domy jsou 
pak stavny na parcelách o prmrné velikosti 1200m2. Vtí pozemky jsou pak ji dle 
povahy a moností investora. Tento typ domu zpravidla vlastní vkusn upravenou 
reprezentativní pedzahrádku se samostatným vjezdem k RD a vtí zahradou za domem. 
Ta bývá vyuívána pedevím k rekreaci a pobytu dtí. Pípadn, pokud je zahrada 
rozsáhlejí, ji lze vyuít jako sad s ovocnými stromy.[2]
Dalím typem zástavby je dvojdomek. Dva individuální sob podobné nebo stejné domy 
stojí vedle sebe v tsné blízkosti. Jejich pdorys je zrcadlov obrácen a zahrady tchto 
dom jsou pouze na tech svtových stranách. Vjezd a parkování je situováno v prelí 
domu na jeho kratí stran. Pozemky tchto dom jsou mení. íka jednoho pozemku se 
pohubuje okolo 18 a 22m. [2]
Rozíeným typem zástavby je také adový, atriový nebo etzový. V tomto pípad stojí 
nkolik stejných domovních jednotek vedle sebe. Tento typ dom, krom krajních, mají 
zahrady pouze ze dvou svtových stran. Je to mení pedzahrádka spojená s vjezdem na 
pozemek a zadní soukromá zahrada. Tento typ zástavby je velmi hospodárný. V tchto 
pípadech jsou zahrady minimální, pohybují se okolo 250m2. Minimální íka parcely je 
6m. [2] 
Obr. 2 Píklady typ dom v zástavb
Odstupy staveb by mly splovat nkolik poadavk, pedevím poadavky urbanistické, 
architektonické, hygienické, poární ochrany, bezpenosti, poadavky na denní osvtlení a 
oslunní a jiné dle SN 73 4301 Obytné budovy. Odstupy mezi jednotlivými stavbami a 
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pozemky by mly umoovat údrbu a plné vyuívání vlastní stavby a uívání volného 
prostoru mezi stavbami. Prelí budov, v nich jsou umístny okna obytných místností, 
musí být vzdáleny nejmén 3 m od vozovky nebo komunikace. Pokud je mezi rodinnými 
domy volný prostor, pak vzdálenost mezi nimi nesmí být mení ne 7 m a vzdálenost domu 
od spolené hranice nesmí být mení ne 2 m. Ve zvlát stísnných územních 
podmínkách me být vzdálenost mezi rodinnými domy sníena a na 4m, pokud v ádné 
z protilehlých stn nejsou okna obytných místností. Vzdálenost samostatné garáe, pergoly 
altánu, apod. stojící na pozemku rodinného domu, od spolených hranic pozemk
rodinných dom nesmí být mení ne 2 m. Kadý rodinný dm musí mít vymezený prostor 
pro ukládání odpad z domácnosti. Pro tyto úely me být vymezen prostor pímo 
v dom nebo na pozemku rodinného domu. Dm musí mít nejmén jedno garáové stání 
na jeden byt nebo vyhrazené stání na pozemku písluného rodinného domu. [9] 
Svtlá výka pobytových místností v rodinném dom je minimáln 2500 mm, v podkroví 
2300 mm. V obytných a pobytových místnostech v podkroví musí být nejmení svtlá 
výka dosaena alespo nad polovinou plochy místnosti. [9] 
Schodiové rameno hlavního schodit v rodinném dom nesmí mít sklon vetí ne 35°. 
Sklon schodiového ramene lze zvýit v pípad, kdy konstrukní výka podlaí 
nepesáhne 3000mm a poet schodiových stup nepesáhne 18, na 41°. Minimální 
podchodná výka hlavního schoditm 2100 mm a prchodná íka 900 mm. [9] 
2.2.3 Navrhování komunikací 
Vechny nov vypracované urbanistické návrhy by mly respektovat zásady bezpenosti 
provozu na vech stávajících napojených i nov navrených komunikacích. Pro bezpenost 
vech úastník silniního provozu slouí opatení, které stanovuje norma SN 73 6160 
Projektování místních komunikací. V této norm je podmínkami upravená bezpenost 
chodc, cyklist a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. U konkrétního návrhu 
dopravního eení v území musí být dodreno zejména srozumitelné a pehledné stavební 
uspoádání, zejména pak na kritických místech jako jsou kiovatky nebo pechody pro 
chodce. Musí být dodrena bezpenost chodc i cyklist opatením fyzického charakteru. 
Opateními by se mla vytvoit i jistota psychická. Musí být také dodrena ochrana zdraví 
a ivotního prostedí vhodným uspoádáním zástavby. [7] 
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2.2.4 Veejná prostranství 
Veejná prostranství jsou plochy mezi budovami v obcích a mstech, které jsou 
nezastavné. Jsou to námstí, parky, ulice, veejná zele. Tato prostranství mohou slouit 
k rzným úelm a jsou pístupná kadému. Jsou vyuívány v kadodenním ivot. 
Nároky na charakter a vzhled tchto prostranství se v prbhu asu mní. Pokud lidem 
nabídneme kvalitní veejné prostranství, budou je uívat k odpoinku, zábav a setkávání 
ve mst i obci. 
Dtská hit
Dtská hit pro pedkolní vk (3-6 let) by mela být vybavena pískovitm pro dti a 
lavikami pro jejich doprovod. Tyto plochy by mly být bezpen oddleny hi na 
míové hry pro dospívající dti. Nemlo by se zapomínat také na prlezky houpaky a 
skluzavky. [12]
Hit pro dti kolního vku (6-14 let) má mít velikost v rozmezí 400-1000 m2 v závislosti 
na zájmovém území. Docházková vzdálenost na hit nemá pekroit 500 m. Na hiti by 
se mly vyskytovat pedevím atrakce rozvíjející zrunost dtí a pohybovou aktivitu. 
Nemly by zde chybt plochy pro míové hry.  
U hi pro mláde a dosplé by nemla být docházková vzdálenost vtí ne 500 m. Mlo 
by zde být hit na odbíjenou, házenou, nohejbal apod. nejlépe dohromady v jednom 
multifunkním hiti. 
Na hitích by mly být dodreny pedpisy upravující jejich provoz, zaízení i údrbu, 
upraveny normou SN EN1176 Zaízení dtských hi, dále SN EN 1177 Povrch hit
tlumící náraz, bezpenostní poadavky a zkuební metody a zákon .22/1997 Sb., o 
technických poadavcích na výrobky. [12] 
Rekreace a sport 
V okolí dom a jejich veejných prostranstvích by mly být podmínky takové, aby zde lidé 
spolu s dtmi nacházeli prostory k odpoinku spolen. Je vhodné tyto prostory vybavit 
atrakcemi nejen pro dti ale také parkovými lavikami a odpadkovými koi. 
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2.3 Územní plán obce Dená 
V územním plánu jsou respektovány poadavky z PÚR R 2008. Jsou zachovány a dále 
rozvíjeny pírodní, civilizaní a kulturní hodnoty v území, vetn urbanistického, 
architektonického a archeologického ddictví. Charakterem, rozsahem, regulací a 
umístním nových zastavitelných ploch je zachován ráz urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinené krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice. Vymezením nových zastavitelných ploch vyplývajících pedevím z 
urbanistického eení na rozvoj obytné funkce jsou vytváeny podmínky pro rozvoj obce 
pi respektování hodnot území. Vymezením plochy rekreace specifických forem a 
obanské vybavenosti specifických forem jsou vytváeny podmínky pro rozvoj a vyuití 
pedpoklad území pro rzné formy cestovního ruchu (nap. cykloturistika, poznávací 
turistika), pi zachování a rozvoji hodnot v území. Jsou vytvoeny podmínky pro 
koordinované umisování veejné infrastruktury vycházející z urbanistické koncepce a je 
eeno napojení obce na kanalizaní sí. [17] 
Obec je azena ke krajinnému celku Zlínsko, krajinnému prostoru Sluovicko. Hodnocení 
znak krajinného rázu je vak mnohem blií pro krajinné prostory Vizovicka. V pípad
obce Dená se jedná o harmonickou krajinu v lenité vrchovin s pestrou mozaikou luk a 
pastvin stídajících se s krajinnou zelení a pecházející do lesních porost. V územním 
plánu je respektován vysoký podíl krajinné zelen (K) i urbanistická struktura a funkce 
vlastního sídla (hl. bydlení, rekreace a hospodaení). Jsou zde linie horizont, které se 
uplatují pedevím pi dálkových pohledech. Pi jiní hranici prochází územím horizont 
regionálního významu. Polohy lokální pírodní dominanty v jiní ásti katastru na hebenu 
je v územním plánu vyuito k návrhu plochy pro rozhlednu. Pi východní hranici území 
prochází horizont lokálního významu, jen je respektován (v blízkosti obou horizont
nejsou navrhovány ádné jiné zastavitelné plochy). [17] 
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3. REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH POZNATK O ÚZEMÍ 
3.1.  Historie obce Dená 
Geomorfologický reliéf ani pdní a klimatické podmínky nebyly píli vhodné pro 
intenzivnjí pravké i stedovké osídlení. Pesto jsou na katastru obce známy dv
významné archeologické lokality z pozdní doby laténské (konec 1. století p.n.l.). Jde o 
opevnné výinné hradisko púchovské kultury v poloze Hrádek s nálezy depot elezných 
pedmt. Dále se jedná o sídlit tée kultury v nedaleké trati Zlatná. Zde byly ji od 
minulého století nalézány zlaté keltské mince. Tato lokalita byla v letech 1992  1993 
naruena nelegálními výkopy. Traduje se povst, e z Hrádku vede a na hrad Lukov tajná 
chodba, kterou nechali vybudovat nkdejí Lukovtí páni. 
Stopy sídlit z doby laténské se nacházejí pravdpodobn i na polích jihovýchodn od 
Hrádku. Ojedinlé nálezy kamenné sekery svdí o sporadickém osídlení i ve starím 
období (neolit, eneolit). 
Pvod názvu obce Dená není zcela jasný. Nabízí se dva výklady. Bu	 název vznikl podle 
stavebního materiálu  deska, nebo má název souvislost s potokem bohatým na vodu. 
Obr.3 - Znak obce Dená
Poprvé se Dená pipomíná v roce 1373 v Zemských deskách kraje Olomouckého. 
V téme roce ji dostávají majitelé brati Ondej a Vojtch Vlkovi ze arova, prodali 
spolen se Sluovicemi, Veminou a Neubuzí. Tím se stala souástí lukovského panství, 
kam patila a do roku 1848. Od roku 1850 a do správních reforem v roce 1949 byla 
souástí soudního okresu Vizovic. Pozemková kniha zde existuje od roku 1790. 
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Symboly obce byly vytvoeny z nedatované peeti, v jejím poli je vyobrazena postava 
lukostelce. Tato figura byla nejspíe pejata z erbu lukovských Nekeu z Landeka. Zelená 
barva symbolizuje lesnatý charakter krajiny. 
V roce 1937 byl v obci zaveden telefon a o rok pozdji byly vybudovány elektrické 
rozvody.V roce 1940 se zaala stavt silnice do Chrasteova, která mla umonit dalí 
spojení obce s okolím.Po postiení obce povodní byla vybudována kanalizace a v roce 
1972 poízen i samospádový vodovod [14] 
Obr.4  Nejstarí stavení v obci kulturní památka
3.2 Pírodní podmínky 
3.2.1 Geologie území 
Z hlediska geologické stavby náleí území ke karpatské soustav, která je na území 
východní Moravy tvoena Západními Karpaty. Mezi podjednotky Západních Karpat, které 
zasahují na území mikroregionu Sluovicka, se adí celky Hostýnsko  Vsetínská hornatina 
a Vizovická vrchovina. Geologické sloení oblasti je pomrn jednotné. Skládá se 
z nkolikanásobn stídajících se vrstev sediment (pískovc, slepenc, jílovc, jílovitých 
bidlic a slínovc). Tyto sedimenty se ukládaly v hlubokomoském prostedí od konce 
druhohor a do starích tetihor. V prbhu tetihorního alpínského vrásnní byly 
jednotlivé vrstvy vyzdvieny a vyvrásnny.  
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Výsledkem tohoto vrásnní byla pohoí lenící se v pásma, která byla lemována 
sníeninami. Tyto deprese byly v mladích tetihorách zaplaveny moem, v nm se 
ukládaly jíly, písky a trky. [15] 
3.2.2 Geomorfologické pomry 
Krajina má peván ráz pahorkatiny a vrchoviny. Do jeho severní ásti okrajov zasahuje 
rovn pásmo hornatiny Hostýnských vrch. Centrální ástí regionu probíhá severojiním 
smrem pomrn iroké údolí eky Devnice. eka Devnice dále protéká krajským 
mstem Zlínem a tvoí pirozenou osu Zlínské vrchoviny. Z hlediska geomorfologického 
lenní oblast Sluovicka náleí ke geomorfologické provincii Západních Karpat a její 
subprovincii Vnjí Západní Karpaty. Tato subprovincie se dlí do nkolika dalích oblastí 
a podcelk. Z lokální perspektivy zasahuje na jihozápad mikroregionu sníenina zvaná 
Frytácká Brázda, je je podjednotkou Vizovické vrchoviny a má ráz pahorkatiny. Vtinu 
území pokrývá dalí podjednotka Vizovické vrchoviny a sice Zlínská vrchovina, její 
nadmoské výky se pohybují vtinou v rozmezí 300 a 500 m n.m. Její nejvyí vrcholky 
se tyí na severovýchod Sluovicka. Absolutn nejvyí vrcholky nalezneme na 
samotném severu území v Hostýnských vrích, nedaleko obce Podkopná Lhota (Humenec 
703 m n.m.). Jak ji bylo eeno, území Západních Karpat je tvoeno flyovými 
souvrstvími stídajících se pískovc a jílovc, pop. slínovc. Práv stídání tchto vrstev 
hrálo klíovou roli pi utváení reliéfu krajiny. V pískovcích se vytvoily masivní hbety, 
zatímco v jílovcích sedla, údolí a kotliny. [15] 
3.2.3 Vodstvo 
Území obce je odvodováno ekou Veminkou. Ta se vlévá do Devnice, která je 
levostranným pítokem eky Moravy a náleí k úmoí erného moe. eka Devnice je 
jedinou vtí ekou regionu a má znaný vodohospodáský význam. Na jejím horním toku 
byla v roce 1975 vybudována vodní nádr Sluovice s plochou 77,7 ha a objemem 9,95 
mil. m³. Nádr slouí jako zásobárna pitné vody pro msto Zlín a okolí a napomáhá 
sniovat prtok na dolní toku v pípad povodní. Na základ zkueností z minulosti byly 
pro poteby ochrany obyvatelstva ped povodnmi vymezeny v územním plánu Zlínského 
kraje tzv. záplavová území. [15]   
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3.2.4 Klimatické podmínky 
Dená náleí do mírn teplé podnebné oblasti, v rámci ní se objevují mení rozdíly vlivem 
odliné nadmoské výky. Nejteplejí a nejsuí klima se vyskytuje na jihu a jihozápad
území v oblasti pahorkatin Sluovicka, naopak nejchladnjí a nejvlhí na severu v oblasti 
Hostýnských vrch. Prmrná teplota v lednu kolísá mezi -2 a -5°C, v ervenci pak mezi 
16 a 18°C. Prmrná roní teplota iní 6 a 8°C. Prmrné roní sráky se pohybují mezi 
700 a 1000 mm. Prmrná roní teplota a prmrný roní úhrn sráek za 45ti leté období 
(1961-2005) namené na nedaleké meteorologické stanici ve Vizovicích iní 8,0°C a 
719,6 mm sráek. [15] 
3.2.5 Ochrana pírody 
V blízkosti obce Dená se nevyskytuje ádné velkoploné chránné území s vysokým 
stupnm ochrany pírody. Nalézají se tu vak dva pírodní parky, které patí mezi tzv. 
obecn chránná území. Jedná o Pírodní park Hostýnské Vrchy a Pírodní park Vizovické 
vrchy. Byly zízení pro ochranu a zachování pírodních, kulturních a historických hodnot 
krajiny. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisování a povolování staveb, mohou být 
provádny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk.  
Pírodní park Hostýnské vrchy byl vyhláen v roce 1995. Podle vegetaní stupovitosti 
patí lesy v Hostýnských vrích do bukového a jedlobukového stupn (lesy na úpatí do 
dubobukového). Nejcennjí ásti pvodních porost, mající peván charakter prales a 
suových les jsou zákonem chránny jako tzv. zvlát chránná území. V dsledku 
nesprávného lesnického hospodaení v minulosti vak byly na vtích plochách v území 
vysázeny smrkové monokultury.  
Pírodní park Vizovické vrchy je charakterizován souvisle zalesnnou hornatinou, 
typickým osídlením a hospodaením na svazích a v údolích a je významný z pohledu 
krajináského, ekologického a rekreaního. Lesní porosty tvoí smrkové monokultury a 
z mení ásti selské lesíky s bízou, osikou, habrem a dalími devinami. Pro nií polohy 
je charakteristický krajinný ráz pasekáského osídleni. Nejhodnotnjí ásti pírody, k nim 




3.3 Charakteristika obce a irí vztahy 
Obec Dená leí asi 20km na východ od msta Zlín v lesnaté krajin klidové oblasti 
Pírodního parku Vizovické vrchy. Leí ve výce 360 m.n.m. a rozkládá se na ploe 216 
ha, z eho asi polovinu tvoí lesnatá krajina. Dená sousedí s obcemi Vemina a Neubuz. 
Vymezení území: 
Území je v mírn svaité smrem k západu v nezáplavové oblasti. Zájmové území je 
lemováno ze tí stran stávající zástavbou a z východní strany travním porostem a 
kovinami. 
Charakteristika ploch území: 
V územním plánu je eené území v rozsahu 3,6 ha a je oznaeno jako plocha smíená 
obytná vesnická. Jednotlivé parcely jsou v katastrální map zaneseny jako trvalý travní 
porost 
Charakteristika okolní zástavby: 
Pvodní zástavba má vesnický charakter. Stavby v okolí mají obdélníkový tvar se 
sedlovou nebo stanovou stechou. Objekty jsou vtinou dvoupodlaní.  
3.4. Obyvatelstvo 
Statistické údaje: 
Údaje jsou platné k 1.3.2001. V dob vypracovávání této práce jet nebyly k dispozici 
údaje z nového sítání lidu, dom a byt, které probíhalo v roce 2011. 
Poet obyvatel: 195 
z toho mui: 95 
z toho eny:100 
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Rozdlení podle vku 
ve vku 0-14: 40 
ve vku 15-64: 137 
ve vku 65 a více: 18 
Rozdlení podle stupn vzdlání 
(obyvatelstvo 15let a starí): 155 
 - bez vzdlání, základní v. neukoneného: 49 
 - vyuení a stední odborné bez maturity: 69 
 - úplné stední s maturitou: 24 
 - vyí odborné a nástavbové: 1 
 - vysokokolské: 11 
 - nezjitné vzdlání: 1 
3.5. Bydlení 
Za uplynulých cca. 20 let (1991  2010) dolo vlivem pozitivní migrace k nárstu potu 
obyvatel obce Dená o tém 50%. Z dvodu fyzického stárnutí bytového fondu R, 
nedostatku volných kapacit bydlení v lokalit, pevládající touhy po vlastním bydlení ve 
zdravém pírodním prostedí v blízkosti správního centra (suburbanizace), 
nepedvídatelných migraních jev. Vzhledem k umístní obce Dená v regionu 
(trojúhelník Vizovice  Otrokovice - Holeov) a dobré dopravní dostupnosti (silnice, 
výstavba R49) a ve vztahu k cenové map bytové výstavby ve Zlínském kraji okresu 
Vsetín lze oekávat zvýený zájem o nové plochy bydlení. Aby se vylouil negativní jev 
ivelného, nekoncepního a nekoordinovaného plánování v. poizování zmn ÚP, je 




Graf vývoje potu obyvatel 
Graf 1 Vývoj potu obyvatel 
3.6 Obanská vybavenost 
Vtina obanské vybavenosti je situována podél hlavní komunikace III/4917 (Dená  
spojovací). Obec je ovem velmi malá a s tím souvisí i malá kupní síla. Nelze tedy 
oekávat plné zastoupení vech slueb. 
3.6.1 kolství 
Mateská ani základní kola se v obci nenachází. Zdejí dti navtvují zaízení ve 
Vemin, kde mají mateskou kolu a nií stupe základní koly. Drtivá vtina ovem 
dojídí do Sluovic. Je pro n zízena speciální linka kolního autobusu, který vozí dti 
z Dené a z Neubuze. Zde jsou dv mateské koly a Základní kola, kde probíhá výuka na 




V budov obecního úadu se nachází stedisko pro volný as dtí a mládee. Jsou zde 
prostory pro poádání rzných setkání a spoleenských akcí. V areálu kempu Dená se 
nachází prostory pro poádání koncert a videoprojekcí. V loském roce zde bylo poprvé i 
letní kino. Je zde nov zrekonstruovaná restaurace ve stylu Feng Shui. V prostorách jsou 
také poádány rzné prezentace a pednáky. 
V obci se kadoron poádá kot slivovice, kácení máje, dtský den, spolený pípitek 
oban u obecního úadu po plnoci na Nový rok. 
3.6.3 Sportovní zaízení 
V obci se nachází fotbalové hit, které je v horím stavu. Nepsobí zde ádný fotbalový 
klub. Kadý rok se zde, na dtský den, hraje turnaj enatí proti svobodným. V areálu 
kempu se nachází hit pro nohejbal a volejbal. V letních msících je monost vyuití 
bazénu. V horní ásti obce je dtské hit, které si vyrobili svépomocí sami obyvatelé. 
3.6.4 Zdravotnická zaízení 
V obci není zízeno ádné lékaské pracovit. Vtina lékaských slueb je uspokojována 
ve Sluovicích. Stálé lékaské zaízení v obci není reálné z hlediska malého potu 
obyvatel. 
3.6.5 Maloobchod 
V souasné dob v obci funguje jedna prodejna smíeného zboí. Pro nákup základních 
potravin a poteb domácnosti dostaující.  
3.6.6 Správa a ostatní 
Správu v obci zastupuje Obecní úad, který je situován ve stedu obce. V budov úadu 




Pímo v obci se nachází kemp Dená. Ten nabízí celoroní ubytování v bungalovech, je 
zde nov zrekonstruovaná restaurace. Prostory kempu nabízejí mnoho aktivit. Je zde hit
na nohejbal a volejbal, bazén, dtské hit. Jsou zde kryté plochy na poádání koncert, 
zábav a videoprojekcí. V jihovýchodní ásti obce se nachází bývalý automobilový 
polygon. Díve se zde jezdila Barum rallye, dnes je polygon v dezolátním stavu a vyuívají 
jej mladí závodníci k testování svých motokár a rzn upravených automobil. Do 
budoucna je zde plánovaná mení rekonstrukce a zízení Bike parku. Plánuje se zde také 
výstavba rozhledny. Ve vedlejí obci Vemina se nachází Aktivity park s hotelem. Je zde 
pehrada vhodná ke koupání. V blízkosti je také ran s moností projí	ky na koních. 
V nedalekých Sluovicích se nachází dostihová dráha, golf, multifunkní hala. Pokud 
vezmeme oblast trochu z irího hlediska. Je zde nepeberné mnoství moností. Ve 
Vizovicích meme navtívit zámek a zámeckou zahradu. V let se zde poádají festivaly 
jako napíklad Trnkobraní  a Master of rock. Za zmínku stojí také hrad Lukov, Zoo Lená,  
zlínský mrakodrap (budova .21), lázn Luhaovice. Pro milovníky turistiky nesmím 
zapomenout na Hostýnské  a Vizovické vrchy. Tyto oblasti jsou ideální pro vyjí	ky na 
horských kolech, které jsou zde velmi oblíbené pro svou rznorodost a náronost. 
Obr.5  Kemp Dená 
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3.8 Limity vyuití území 
eené území se nachází v okrajové ásti obce Dená. Tato ást je v územním plánu obce 
Dená oznaena jako plochy smíené obytné vesnické. Studie se v tomto ohledu 
s územním plánem shoduje. Pozemky zájmového území jsou ve vlastnictví soukromých 
osob a pro úely zástavby je nutný jejich odkup.  V katastru nemovitostí jsou pozemky 
oznaeny jako trvalý travní porost.  
3.9. Dopravní infrastruktura 
eeného území se dotýkají zájmy pozemní motorové dopravy ve form silnice III. tídy, 
místních a úelových komunikací, dopravy statické a hromadné, dále dopravy cyklistické a 
pí. Území není doteno elezniní dopravou. eené území leí mimo zájmy dopravy 
lodní a letecké, jako i mimo zájmy výstavby dálnic. V obci je krátký úsek komunikace 
III/4917, je se napojuje na komunikaci III/4915 Liptál  Sluovice. [17] 
3.9.1 Silniní doprava 
Pi severním okraji eeného území prochází v souasné dob silnice III/4915 (Liptál - 
Sluovice). Na ni pak pímo navazuje krátká spojka silnice III/4917 (Dená  spojovací) o 
délce 567 m konící ve stedu jiní ásti obce.  
Funkní tídy: Podle své urbanisticko - dopravní funkce je mono dle SN 73 6110 
"Projektování místních komunikací" (pop. podle zákona . 13 O pozemních 
komunikacích ) zatídit komunikace do následující funkní skupiny: silnice III/4917- 
funkní skupina C (MK III. tídy) - obsluná spojovací komunikace s funkcí dopravn  
obslunou, peván dopravního významu s pímou obsluhou území. Z hlediska zákona 
361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, lze vtinu místních komunikací v 
zástavb kvalifikovat jako obytné zóny, kde se míchají vechny dopravní funkce na 
jedné ploe.  
Dopravní zát: Podkladem pro stanovení dopravní záte jsou obvykle Výsledky sítání 
dopravy na dálniní a silniní síti z roku 2005, které zpracovává editelství silnic R, 
pop. jiné dopravn-inenýrské przkumy. Novjí výsledky sítání dopravy z roku 2010 
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nebyly v dob zpracování uvedené dokumentace dostupné. Na silnici III/4917 nebylo 
sítání pro malý dopravní význam provádno. Doprava je zde pouze místní zdrojová a 
cílová bez jakékoliv monosti tranzitu.  
Ochranné silniní pásmo stanovuje zákon . 13/1997  Zákon o pozemních 
komunikacích. Pásmo platí mimo zastavné nebo k zastavní ureném území obce a iní 
15 m od osy vozovky III. tídy. Uvnit zastavného území platí hygienické hlukové pásmo 
odpovídající Naízení vlády . 148/2006 o ochran zdraví ped nepíznivými 
úinky hluku a vibrací. [17] 
3.9.2 Statická doprava 
Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich pouívání. Podle 
SN 73 6110 je teba pro vechna zaízení obanské vybavenosti a objekty bytové 
výstavby zabezpeit dostatený poet parkovacích stání, závislých na úelových 
jednotkách. Protoe nelze u soukromých zaízení obanské vybavenosti stanovit jejich 
funkci a nápl, musí být otázka parkování eena zejména v územním a stavebním ízení. 
Kapacita tchto ploch musí odpovídat poadavkm SN 73 6110 pro výhledový stupe
1:2,5 a místním podmínkám. Vzhledem k terénním podmínkám, íkám komunikací a 
stávající zástavb se statická doprava odehrává na soukromých pozemcích - na vjezdech 
pop. na nezpevnných plochách. Garáování vozidel je eeno pímo v objektech 
rodinných domk nebo na jejich pozemcích. Pi nové výstavb musí být poadavky na 
statickou dopravu eeny na pozemcích investora bez nárok na dalí urbanistickou plochu 
pro dopravu. [17] 
3.9.3 Hromadná doprava 
Silnice III/4915 vedoucí pi severním okraji obce pevádí v souasné dob peván
tranzitní dopravu vetn ady autobusových linek. Dopravní spojení obce s ostatními 
obcemi je zajitno také autobusovou linkovou dopravou.  
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3.9.4 Cyklistická doprava 
Obcí prochází cyklotrasa dálkového charakteru . 46 (D2) hranice kraje  Pindula  
Ronov pod Radhotm  Valaská Bystice - Vsetín  Rokytnice  Liptál  Dená - 
Vizovice  Louka  Lipová  Slaviín  Pitín  Bojkovice  Koma  Lopeník  Bezová 
 Strání  hranice kraje. V pípad úseku pes obec Denou se poítá s rekonstrukcí a 
stavebními úpravami nevhodných a dopravn nebezpených úsek stávající komunikace (v 
územním plánu respektována) bez nároku na nové plochy. Dále je daný úsek i souástí 
místní cyklistické trasy M14 (Dená  Sluovice  típa  Lená, ZOO). [17] 
3.9.5 Pí doprava 
Provoz pích v obytné zástavb závisí na íce uliního prostoru a majetkových 
podmínkách a je vtinou veden po místních komunikací, které mají charakter obytné 
zóny. V nov navrené zájmové ploe se v návrhu územního plánu poítá minimáln s 
jednostranným chodníkem. [17] 
3.10. Technická infrastruktura 
eené území, na kterém je uvaována nízkopodlaní zástavbou rodinných dom, bude 
napojeno na stávající sít technické infrastruktury v blízkém okolí. 
Napojení se bude týkat sítí vodovodních, kanalizaních, plynovodních a elektrického 
vedení. Navrhování sítí technické infrastruktury se ídí ustanovením SN 73 6005 
Prostorové uspoádání sítí technického vybavení a SN 75 6101 Stokové sít a kanalizaní 
pípojky. Pi navrhování sítí technické infrastruktury se ídíme nkolika zásadami. Trasy 
mají být pímé, co nejkratí a jejich vzájemná kíení se mají eliminovat. Zasíované 





Obec Dená je napojena na skupinový vodovod Syrákov vedoucí z obce Vemina, ve 
vlastnictví Vodovody a kanalizace Zlín a.s. provozován je spoleností  Moravská 
vodárenská a.s. Tlakové pomry v síti jsou dostatené. V dené je lokalizován místní zdroj 
podzemní vody -  hydrogeologický vrt HV 2, který není vyuíván. Rozvodná sí v obci je 
vybudována z PE DN 50 a DN 80. 
3.10.2. Kanalizace 
Obec Dená je  odkanalizována jednotným kanalizaním systémem ve správ obce. 
Bezejmenný potok, protékající obcí , je ásten zatrubnn a jsou do nj zaústny jak 
deové, tak i splakové odpadní vody. Ty jsou do kanalizace zaústny po peditní 
v septicích, ojedinle i bez pedchozího peditní. ást odpadních vod je jímána 
v jímkách na vyváení. U rodinných dom nové výstavby jsou odpadní vody itny 
v domovních istírnách. 
Ve východní ásti k.ú. Neubuz, bezprostedn pod obcí Dená, je areál bungalov (Kemp 
Dená) s jednotnou kanalizací a malou itírnou odpadních vod, do které je zaústna ást 
nových postavených rodinných dom v dolní ásti zástavby v Dené. Delka kanalizace je 
cca 2600 m, profil DN 250-1000 mm.  
Územní plán respektuje Plán rozvoje vodovod a kanalizací Zlínského kraje, který 
navrhuje odkanalizování obce Dená oddílným kanalizaním systémem. Stávající 
kanalizaní sí bude po vybudování splakové kanalizace slouit jako deová kanalizace. 
Deové vody budou odvádny stávajícími stokami vyústnými do recipientu a souasn
budou deové vody v maximální míe jímány u jednotlivých nemovitostí a vyuívány k 
uitným úelm, nap. k zaléváním zahrad a zelen. Pro odvod splakových odpadních vod 
se navrhuje splaková kanalizace s pátení stokou. Pátení stoka bude zaústna do 
pivade ze Veminy, ústícího pod kempem Dená do nov navrhované spolené 
biologické istírny odpadních vod, dimenzované pro cca 1250 EO (z toho je uvaováno s 
200 EO z obce Dená, Nová OV bude situována na pravém behu vodního toku 
Veminka v k.ú. Neubuz. Peitné vody z navrhované OV budou vypoutny do toku 
Veminka. Dle Plánu rozvoje vodovod a kanalizací Zlínského kraje po uvedení spolené 




Uivatelem výe navrhované OV bude obec Vemina spolen s obcí Dená. Pi 
výhledovém nárstu potu obyvatel pipojených na OV je nutno poítat s její 
intenzifikací (posílení erpadel). [17] 
3.10.3. Plynovod 
Obec Dená je plynofikována. Územní plán respektuje vekerá stávající plynárenská 
zaízení vetn ochranných a bezpenostních pásem, tj. nejsou v nich navrhované ádné 
nové zastavitelné plochy. Stávající VTL plynovodní sí o petlaku do 400 kPa zahrnuje 
hlavní ad DN 100 vedený ve smru Sluovice  Vemina, který je ukonen v regulaní 
stanici RS 1200/2/1-440 nacházející se na pravém behu íky Veminky v k.ú. Neubuz. 
Návrhové zastavitelné lokality budou napojeny: 
- ze stávající STL plynovodní sít DN50, provozní petlak 300kPa 
- z vybudovaných STL plynovod navazujících na stávající rozvody, 
U odlehlých lokalit (samoty) se s plynofikací nepoítá. Trasy prodlouení STL plynovod
budou umístny peván v plochách dopravní infrastruktury a veejných prostranství. 
Pi výpotu se pedpokládá s vyuitím plynu ve vech RD na vytápní, vaení a ohev 
TUV  
3.10.4. Elektrické vedení 
Obec Dená je zásobována elektrickou energií z venkovních vedení 22 kV, které je 
napojeno z trafostanice 110/22 kV Sluovice. Tato vedení jsou provozována jejich 
vlastníkem a dodavatelem elektrické energie E.ON Distribuce, a.s. Vedení jsou realizována 
vodii AlFe na betonových stoárech. Na katastru obce Detná jsou v souastné dob
napojeny z napájecí linky 22 kV stoárové trafostanice. Distribuní sí 0,4 kV obce Dená 
je v peváné míe realizována venkovním vedením s vodii AlFe na devných a 
betonových stoárech. [17] 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
24 
3.11. ivotní prostedí, ovzduí 
Katastr obce Dená leí v oblasti s pomrn kvalitním ivotním prostedím. Obas bývají 
pekroeny limity polétavého prachu. To je zpsobeno nkolika malými stacionárními 
zdroji zneitní ovzduí. 
Významným problémem v oblasti zneitní ovzduí jsou emise pachových látek 
z technologií a z chovu hospodáských zvíat Pokud se tyto látky objevují v koncentraci 
obtující obyvatelstvo, je nutné zajistit dodrování písluných technologických postup
v tchto provozech. Tento problém se týká zaízení urených k chovu hospodáských 
zvíat, které se nacházejí poblí sídelní zástavby. [15] 
3.12. Nakládání s odpady 
Likvidace odpad u nov navrených ploch zástavby bude probíhat stávajícím zpsobem  
podle obecní vyhláky o nakládání s odpady (tídní, sbr, svoz). Samostatná plocha pro 
sbrný dvr nebyla navrena. Likvidace velkoobjemového odpadu bude probíhat 
pravidelným svozem (1  2x rok) s pistavením kontejneru v ploe P*. 
3.13. Zele
V územním plánu je sídelní zele v. zahrad souástí ostatních ploch s rozdílným 
zpsobem vyuití (hl. ploch smíených obytných a obanského vybavení). Tyto plochy 
mohou zahrnovat i veejn pístupné plochy zelen. Plochy veejn pístupné zelen jsou 
ovem pedevím souástí ploch veejného prostranství (P*) i sídelní zelen (Z*). Nové 
samostatné plochy sídelní zelen nejsou navrhovány. Krajinná zele je v územním plánu 
zaznaena dle odpovídajícího stavu a organizace krajiny (jedná se o zele na nelesních 
pozemcích). Území je charakterizováno vysokým podílem zelen (lesy, krajinná zele, 
zahrady), je se dále zvyuje na úkor zemdlského pdního fondu. Územním plánem je 
stabilizována stávající zele.  
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3.14. Uzemní systém ekologické stability 
Okolí zastavné ásti obce Dená je zemdlsky vyuíváno pedevím k pastevectví. 
Zemdlský pdní fond, vetn zahrad, luk a pastvin zaujímá piblin 44% výmry obce, 
piem zornní pdy pedstavuje dle údaj katastru zanedbatelnou ást z celkové výmry 
ZPF (cca 7 %), trvalé travní porosty tvoí 85 % a lesní porosty 46 % celkové výmry, co 
svdí obecn o vysoké ekologické stabilit území.  
K zajitní ekologické stability není poteba územním plánem navrhovat ádné samostatné 
nové plochy. Byla stabilizována plocha územního systému ekologické stability (ást 
lokálního biokoridoru trasovaném tokem Veminky) a charakteristická ekologicky stabilní 
krajina. Nové rozvojové plochy bydlení navazují na zastavné území. Ve volné krajin
nejsou plochy navrhovány. Návrhem nových zastavitelných ploch nebude ekologická 
stabilita území sniována. 
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4. NÁVRH EENÍ 
4.1 Urbanistický návrh 
Návrh je vypracován ve dvou variantách. U obou jsem se snaila o logické a funkní 
rozdlení ploch a zárove o plynulé navázání nových komunikací na ty stávající. Pi 
rozmístní a natoení dom ke svtovým stranám, je brán ohled na co nejefektivnjí 
vyuití. Drtivá vtina dom má pobytovou a tudí nejhodnotnjí ást domu natoenou 
k jihu.  
4.1.1. Urbanistický návrh - Varianta A 
V této variant je navreno 29 rodinných dom. Jsou zde uvaovány 3 typy rodinných 
dom.  Je to z dvodu napojení parcel na komunikaci. To nebylo ve vech pípadech 
ideální. Do této oblasti vedou dv píjezdové komunikace. Nov vzniklé komunikace jsou 
rovnobné s tmi stávajícími nebo v jejich prodlouení. Komunikace jsou obousmrné 
s chodníky po jedné stran. Jednosmrná je pouze jiní píjezdová komunikace. U této 
poslouil druhý pruh pro parkování. Jednotlivé parcely mají velikost od 730 m2 do 1480 
m2. 
Obr.6  Urbanistický návrh  Varianta A 
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4.1.2. Urbanistický návrh  Varianta B 
V této variant je navreno 36 rodinných dom. Jsou zde uvaovány 3 typy rodinných 
dom.  Dva typy jsou samostatn stojící domy a tetím typem adový dm. Piblin ve 
stedu eené oblasti se nachází trojúhelníkový objezd. V jeho stedu je navren altán pro 
posezení a setkávání místních obyvatel. V jihozápadní oblasti je navreno hit pro malou 
kopanou, tenisový kurt a dtské hit s prlezkami a pískovitm.. Komunikace jsou 
obousmrné s chodníky po jedné stran. V blízkosti hit jsou navreny odstavné plochy 
Jednotlivé parcely mají velikost od 306 m2 do 124á m2. 
Obr.7  Urbanistický návrh  Varianta B 
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4.2 Technická infrastruktura 
4.2.1. Vodovod 
Výpoet poteby vody pro dané území: 
Výpoet poteby vody je zpracován dle vyhláky .120/2011 Sb. 
Varianta A 
Poítáno 4 osoby na 1 rodinný dm. Poet rodinných dom:29 
Celková poteba vody: 
Qp = qp * n = 135 * 116 = 15 660 l/den = 15,66 m3/den 
Maximální denní poteba pitné vody: 
Qmax = Qp * kd = 15,66 * 1,3 = 20,36 m3/den 
Maximální hodinová poteba pitné vody: 
Qh =( Qmax/ tp ) * kh = ( 20,36 / 24 ) * 2,1 = 1,78 m3/den 
Návrh dimenze potrubí: 
v = 1 m/s 
DN = [(4 . Qh)/( Ǹ. v . 3600)]0,5 = [(4 * 1,78)/( Ǹ* 1 * 3600)] 0,5 = 0.025 m 
Varianta B 
Poítáno 4 osoby na 1 rodinný dm. Poet rodinných dom:36 
Celková poteba vody: 
Qp = qp * n = 135 * 144 = 19 440 l/den = 19,44 m3/den 
Maximální denní poteba pitné vody: 
Qmax = Qp * kd = 19,44 * 1,3 = 25,27 m3/den 
Maximální hodinová poteba pitné vody: 
Qh =( Qmax/ tp ) * kh = ( 25,27 / 24 ) * 2,1 = 2,21 m3/den 
Návrh dimenze potrubí: 
v = 1 m/s 




Qp celková prmrná denní poteba vody ve vech bytových jednotkách za den[m3/den] 
qp specifická denní poteba vody pro bytový fond na jednoho lovka, vetn TUV 
[l/os. den], qp=135 l/os. den 
n poet spotebních jednotek 
Qmax maximální denní poteba vody[m3/den] 
Qh maximální hodinová poteba vody[m3/h] 
kd souinitel denní nerovnomrnosti 
tp doba provozu pro bytový fond 
kh koeficient hodinové nerovnomrnosti; pro bytový fond 2,1 
v  rychlost proudn vody v potrubí v=1m/s 
DN dimenze potrubí [m] 
Pro ob varianty navrhuji dimenzi potrubí DN 50 
Pomocí výpotu víme, e nov navrená dimenze je dostatená vetn rezervy. Území 
bude bez problému zásobeno pitnou vodou 
4.2.2. Kanalizace 
Výpoet mnoství odpadních vod pro dané území: 
Varianta A 
Prmrný odtok splakových vod: 
Qs = (Qmax / 24) . 0,9 = (20,36 / 24) . 0,9 = 0,848 m3/den  
Maximální odtok splakových vod: 
Qsmax = Qmax * kh / 86 400 = 20,36 * 5,9 / 86 400 = 0,00139 m3/ s = 1,39 l/s 
Mnoství deových vod: 
deové z komunikací  
Qkom = Ȁkom * qs * Skom = 0,6 * 120 * 0,4001 = 28,81 l/s 
Q = Qsmax + Qkom = 1,39 + 28,81 = 30,2 l/s = 0,030 m3/s 
Návrh dimenze potrubí splakové kanalizace: 
v = 3 m/s 




Prmrný odtok splakových vod: 
Qs = (Qmax / 24) . 0,9 = (25,27 / 24) . 0,9 = 0,948 m3/den  
Maximální odtok splakových vod: 
Qsmax = Qmax * kh / 86 400 = 25,27 * 5,9 / 86 400 = 0,00172 m3/ s = 1,72 l/s 
Mnoství deových vod: 
Qkom = Ȁkom * qs * Skom = 0,6 * 120 * 0,3627 = 26,11 l/s 
Q = Qsmax + Qkom = 1,72 + 26,11 = 27,83 l/s = 0,028 m3/s 
Návrh dimenze potrubí splakové kanalizace: 
v = 3 m/s 
DN = [(4 . Qsmax)/(Ǹ. v ] 0,5 = [(4 . 0,028)/( Ǹ. 3)] 0,5 =0,109 m  
Navrená dimenze potrubí DN 200 je vyhovující. 
Legenda znaení: 
Qs prmrný odtok splakových odpadních vod [l/s] 
Qmax maximální denní poteba vody[m3/den] 
Qsmax maximální odtok splakových vod [l/s] 
n poet spotebních jednotek 
kh koeficient hodinové nerovnomrnosti 5,9 
Qi prmrný odtékající mnoství z jednotlivých ploch [l/s] 
 koeficient odtoku sráek z ploch v závislosti na charakteru území 
S  velikost jednotlivých druh ploch 
Q celkové mnoství odtékajících deových vod [m3/s] 
DN dimenze potrubí [m] 
qs intenzita kritického det  
4.2.3. Plynovod 
Pi výpotu se pedpokládá s vyuitím plynu ve vech RD na vytápní, vaení a ohev 
TUV  




Roní poteba zemního plynu: Qr = 
qi * Pi
Vaení  Qr1 = q1 * P1 = 150 * 29 = 4 350 m3/r 
Ohev TUV Qr2 = q2 * P1 = 350 * 29 = 10 150 m3/r 
Topení  Qr3 = q3 * P1 = 3500 * 29 = 101 500m3/r 
Celková roní poteba pro lokalitu 
Qr = Qr1 + Qr2 + Qr3 = 4350 + 10150 + 101500 = 116 000 m3/r 
Maximální hodinová poteba zemního plynu:  
Qmaxh = 
qhi * pi * ki
Vaení k1 = 0,237; qh1 = 1,2 
Qh1 = qh1 * P1 *k1 = 1,2 * 29 *0,237 = 8,24 m3/h 
Píprava TUV k1 = 0,237; qh2 = 2,1 
Qh1 = qh2 * P2 *k1 = 2,1 * 29 *0,237 = 14,43 m3/h 
Vytápní v RD k2 = 0,686; qh3 = 2,5 
Qh3 = qh3 * P3 *k2 = 2,5 * 29 *0,686 = 49,73 m3/h 
Maximální celková hodinová poteba zemního plynu 
Qmaxh = Qhi + Qh2 + Qh3 =  8,24 + 14,43 + 49,73 = 72,2 m3/h 
Varianta B 
Roní poteba zemního plynu: Qr = 
qi * Pi
Vaení  Qr1 = q1 * P1 = 150 * 36 = 5400 m3/r 
Ohev TUV Qr2 = q2 * P1 = 350 * 36 = 12 600 m3/r 
Topení  Qr3 = q3 * P1 = 350 * 36 = 126 000m3/r 
Celková roní poteba pro lokalitu 
Qr = Qr1 + Qr2 + Qr3 = 5400 + 12 600 + 126 000 = 144 000 m3/r 
Maximální hodinová poteba zemního plynu:  
Qmaxh = 
qhi * pi * ki
Vaení k1 = 0,237; qh1 = 1,2 
Qh1 = qh1 * P1 *k1 = 1,2 * 36 *0,237 = 10,2 m3/h 
Píprava TUV k1 = 0,237; qh2 = 2,1 
Qh1 = qh2 * P2 *k1 = 2,1 * 36 *0,237 = 17,92 m3/h 
Vytápní v RD k2 = 0,686; qh3 = 2,5 
Qh3 = qh3 * P3 *k2 = 2,5 * 36 *0,686 = 61,74 m3/h 
Maximální celková hodinová poteba zemního plynu 
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Qmaxh = Qhi + Qh2 + Qh3 = 10,2 + 17,92 + 61,74 = 89,38 m3/h 
Pro zásobování území plynem navrhuji vedení DN 100 
Legenda znaení: 
Qs celková roní poteba plynu pro eené území [m3/r] 
Qi hodnota prmrné roní specifické poteby zemního plynu [m3/r]; 
 Vaení  q1 = 150 
 Píprava  q2 = 350 
 Otop  q3 = 3500 
Qmaxh maximální hodinová poteba pro obyvatelstvo [m3/hod] 
Ohi píkon daného druhu spotebie [m3/hod] 
Pi poet spotebi daného druhu spoteby 
Ki koeficient souasnosti daného úelu spoteby 
4.2.4. Elektrické vedení 
Obec Dená je zásobována elektrickou energií z venkovních vedení 22 kV 
Výpoet elektrické energie pro dané území 
Varianta A 
Pb = n * Pbi *  = 29 * 8,8 * 0,35 = 94,424 kW 
Varianta B 
Pb = n * Pbi *  = 36 * 8,8 * 0,35 = 117,216 kW 
Legenda znaení: 
Pb výpotové zatíení 
Pbi specifická poteba elektrické energie pro bytový fond 
 soudobost 0,35 
n poet bytových jednotek 
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5. SPECIFIKACE RD 
5.1 Typy rodinných dom v navrené zástavb  
Tyto specifikace jsou pouze orientaní a nejsou tedy závazné. Jsou zde uvedeny 4 typy 
rodinných dom. Ti domy jsou klasické samostatn stojící, liící se orientací vstupu a 
umístním obytných místností ke svtovým stranám. Jeden dm je adový. 
5.1.1 Typový dm 1  
Dm je pro stedn velkou rodinu a má moderní vzhled, který zajiují minimální pesahy 
steních konstrukcí. Jednou z pedností tohoto domu je jeho dispozice, která umouje 
jeho stavbu na pozemcích s jiním vstupem. Tento dm bude rozkreslen ve výkresové 
pílozea podrobn rozepsán v kapitole 5.2 Typový dm 1 
Základní parametry domu: 
- dispozice   5+1 
- zastavná plocha  101,0 m2
- obestavný prostor  615,8 m3
- celková uitková plocha 137,6 m2
- uitková plocha pízemí 75,8 m2
- uitková plocha podkroví 61,8 m2
- výka hebene stechy 7,8 m 
- sklon stechy   45° 
5.1.2 Typový dm 2  
Dm je mení velikostní kategorie. Je vhodný do dvoupodlaní okolní zástavby a pro 
rovinatý a mírn svahovitý pozemek. Noní klidová ást domu je osazena do podkroví. 
Prostor v pízemí je opticky propojen v jeden celek. 
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Základní parametry domu: 
- dispozice   4+1 
- zastavná plocha  77,7 m2
- obestavný prostor  510,5 m3
- celková uitková plocha 119,1 m2
- uitková plocha pízemí 63,6 m2
- uitková plocha podkroví 55,5 m2
- výka hebene stechy 7,62 m 
- sklon stechy   45° 
5.1.2 Typový dm 3  
Dm je mení velikostní kategorie. Vhodný pro mírn svaitý terén. Svými prostory 
uspokojí nároky na bydlení 5-ti lenné rodiny. Denní ást se nachází v pízemí, noní ást 
v pate. 
Základní parametry domu: 
- dispozice   5+1 
- zastavná plocha  86,2 m2
- obestavný prostor  550,4 m3
- celková uitková plocha 134,4 m2
- uitková plocha pízemí 69,9 m2
- uitková plocha podkroví 64,5 m2
- výka hebene stechy 7,8 m 
- sklon stechy   40° 
5.1.4 Typový dm 4 
Tento dm je stední velikostní kategorie. Je uren pro adovou zástavbu na pozemky o 
íce 10m. Vhodný do dvoupodlaní okolní zástavby.  Se svými vnitními prostory 
uspokojí nároky na bydlení 5-6 lenné rodiny. 
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Základní parametry domu: 
- dispozice   5+1 
- zastavná plocha  99,5 m2
- obestavný prostor  648,2 m3
- celková uitková plocha 136,0 m2
- uitková plocha pízemí 74,6 m2
- uitková plocha podkroví 61,4 m2
- výka hebene stechy 7,62 m 
- sklon stechy   30° 
5.2 Typový dm 1 
5.2.1 Urbanistické a architektonické eení 
irí vztahy 
Vybraná stavba rodinného domu se nachází na parcele . 25 (varianta A). V okolí této 
stavby je navrená zástavba samostatn stojících dom pro individuální bydlení. eení 
RD spoívá v optimálním vyuití vech poskytovaných hodnot dané lokality, jakými jsou v 
prvé ad klidné, ideální orientace ke svtovým stranám. Jedno z výhod je dobrá 
dostupnost okolních msta v neposlední ad také dobrá dostupnost po kvalitní nov
vybudované komunikaci. 
Poloha pozemku 
Orientace na pozemku a vnitní dispozice domu byla formována svtovými stranami. 
Jiní prelí poskytuje ze spoleenských prostor domu výhled na kultivovan eenou 
zahradu. Píjezd k pozemku je z jihovýchodní strany, kde je hlavní vstup do domu a také 
kryté stání. 
Zahrada a dm 
Vstup a vjezd na pozemek je een z obytné ulice. Ulice je pak dále napojena na místní 
komunikaci. Vjezd na pozemek bude een pes posuvnou bránu v íce pro jeden 
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osobní automobil. Zpevnná plocha ped rodinným domem bude eena z kamenné 
(pískovcové) dlaby. Jedná se o pístupový chodník a vjezd k parkovacímu stání. Dm je 
smrem ke vstupu na pozemek (severovýchod) a fasádou do ulice proveden s minimálním 
potem oken a spíe nepístupnou formou jako ochrana obyvatel v dom. Oplocení 
pozemku z této ulice bude provedeno kamennou podezdívkou v kombinaci s devnou 
prokládanou výplní. Z ostatních stran sousedícími s jinými parcelami bude oplocení 
provedeno klasickým poplastovaným pletivem nebo jednoduchým devným plotem.Je zde 
navrhnuto venkovní posezení orientované na jihozápad.  
Rodinný dm 
Forma domu je lenna dle vnitní funkce a vyuití. Jednotlivé místnosti jsou eeny 
v návaznosti na orientaci pozemku a dispozin vi svtovým stranám. Dm je 
dvoupodlaní - pízemí a podkroví. Zastavná plocha domu je 101 m2.  Na jiní stran je 
vstup do domu. Ten je umístn ve výklenku a zasteený. Od vstupu se pes pedsí
dostaneme do technické místnosti, na vstupní pedsí navazuje chodba, ze které se 
dostaneme do vech ostatních místností v pízemí. Je zde obývací pokoj propojený 
s jídelnou a kuchyským koutem, dále Lonice s vlastní koupelnou a samostatné WC. 
Z obytných místností je monost vstupu na zahradu francouzskými okny. Z chodby vede 
schodit do druhého podlaí. Ve druhém podlaí se nachází ti dtské pokoje, koupelna a 
atní místnost jako úloný prostor. 
5.2.2 Konstrukní eení stavby 
Na betonových základových pásech a podkladové betonové desce budou provedeny svislé 
nosné konstrukce. Vnjí obvodové zdivo bude provedeno ze systémového zdiva 
POROTHERM s elezobetonovým vncem v zhlaví zdi. Vnitní nosné a nenosné stny 
budou provedeny z píkového zdiva v systému POROTHERM. Peklady nad okenními a 
dveními otvory budou eeny té systémem peklad POROTHERM. Konstrukce stropu 
bude provedena z keramických nosník POT a keramických vloek Miako ze systému 
POROTHERM. Okna a dvee budou hliníkové. Zasklení bude pomocí izolaních trojskel. 
Podlaha v obytných místnostech a chodb bude plovoucí. V zádveí, koupeln, WC a 





V první ad bude provedeno sejmutí ornice. pak budou provedeny výkopové práce jako 
vyhloubení rýh pro základové pasy a rýhy pro vedení pípojek technické infrastruktury. 
Práce budou provádny strojn, pípadné doitní výkopu run. 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C 16/20 do hlouby cca 1 metru 
pod úrove upraveného terénu. Podkladová betonová deska o tl. 100 mm bude z prostého 
betonu C 16/20 vyztueného kary sítí. Pod podkladovou deskou bude celoplon vrstva 
hutnného struskového násypu o tl. 150 mm. 
Svislé konstrukce 
Nosné obvodové stny budou provedeny jako jednovrstvé z cihel POROTHERM 44 
P+D opateny z vnjího líce dvouvrstvým omítkovým systémem. Soklová ást bude 
z cihel POROTHERM 30 CB s kontaktním polystyrenem tl. 50 mm a opateny z vnjího 
líce soklovou Baumitovou omítkou. Zhlaví zdí bude opateno B vncem. B vnec bude 
izolován na výku extrudovaným polystyrenem tl. 70 mm. Vnitní nosné i nenosné píky 
budou vyzdny z cihel POROTHERM v tloukách dle dokumentace a opateny omítkou a 
koneným hladkým sádrovým tukem.  
Vodorovné stropní konstrukce 
Stropy ve vech podlaích budou provedeny ze stropních systém POROTHERM a to z 
cihelných vloek Miako a keramobetonových stropních POT nosník. Pod nosnými 
píkami budou uloeny sníené tvarovky a poloena zesilující výztu. 
Schodit
Schodit bude devné , levotoivé opateno zábradlím do výky jednoho metru. 
Stecha 
Stecha je navrená jako sedlová se sklonem 45°. Krovy tvoí krokve (80/180), které jsou 
od sebe vzdáleny cca 900mm, pozednice (140/120) a vrcholová vaznice (140/140). Krokve 
jsou vázány kletinami (40/160). Vrcholová vaznice je podepena dvma sloupky 
(140/140). Podélné ztuení zajiují ikmo nabitá prkna na spodní stran krokví. Jako 
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stení krytina bude pouita pálená stení krytina Bramac Vekeré oplechování bude 
provedeno z pozinkovaného plechu.  
Výpln otvor
Okna a dvee budou hliníkové s tepelnizolaním trojsklem. 
Podlahy 
Na podkladní betonovou desku bude provedena podlaha o skladb: hydroizolace, tepelná 
izolace ze stabilizovaného polystyrenu, separaní PE fólie, cementový potr. Pochozí 
vrstva podlah v obytných místnostech bude plovoucí podlaha. Ve místnostech jako 
kuchy, chodba, koupelna, technická místnost, WC a zádveí bude poloena keramická 
dlaba. 
Omítky 
Na vnitní omítky bude pouita tuková vápenná omítka. 
tuková vrstva se nanáí v tl. 2 - 5 mm z jemné vápenné malty. Venkovní omítky budou 
provedeny dle technologie POROTHERM a to, omítka POROTHERM TO tl. 30 mm a 
omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm. Povrchy stn v koupeln budou opateny 
keramickým obkladem lepeným vodovzdorným lepidlem a ásten výmalbou. ást zdi za 
kuchyskou linkou mezi pracovní deskou a skíkami bude obloena keramickým 
obkladem. 
Klempíské konstrukce 
Vekeré klempíské konstrukce budou z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. 
Zásobování vodou 
Pipojení vodovodní pípojky na navrhovanou vodovodní sí v daném území bude 
v míst ureném správou vodovodu a kanalizace. 
Kanalizace 




Pípojka elektrické energie bude provedena napojením na nov navrené venkovní 
vedení el. energie.  
Vytápní a ohev TUV 




6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 
6.1. Varianta A 
6.1.1 Vodovod 
Tab.1  propoet náklad - vodovod 





Vodovod DN 50 405 1250 506 250 
Vodovodní pípojky 195 1420 276 900 
Celkem 783 150 
6.1.2 Kanalizace 
Tab.2  propoet náklad - kanalizace 





Kanalizace DN 200 462 2500 1 155 000 
Kanalizaní pípojky 235 2750 646 250 
Celkem 1 801 250 
6.1.3 Plynovod 
Tab.3  propoet náklad - plynovod 





Plynovod DN 100 687 1100 755 700 
Plynovodní  pípojky 139 1420 197 380 
Celkem 953 080 
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6.1.4 Elektrická energie 
Tab.4  propoet náklad  elektrická energie 





Podzemní vedení NN 547 862 471514 
Celkem 471 514 
6.1.5 Komunikace 
Tab.5  propoet náklad  komunikace 





Komunikace 4005 2550 10 212 750 
Komunikace pro pí 1432 1980 283 536 
Celkem 10 496 286 
6.1.6 Mobiliá, zele
Tab.6  propoet náklad  mobiliá zele





Plocha pro dti 353 950 335 350 
Hit  1344 1900 2 553 600 
Tribuma 1 68 000 68 000 
Pergola 1 52 000 52 000 
Kee nízké 30 65 1 950 
Stromy 25 720 18 000 
Výsev trávníku 2172 85 184 620 
Celkem 2 911 522 
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6.1.7 Celkové shrnutí náklad
Tab.7  propoet náklad  cekem 
Popis Celková cena [K] 
Vodovod  783 150 
Kanalizace 1 801 250 
Plynovod 953 080 
Elektrická energie 471 514 
Komunikace 10 496 286 
Mobiliá, zele 2 911 522 
Projektové a przkumné práce, 1,5% z ceny 262 510 
Náklady na umístní stavby, 5% z ceny 875 035 
Rezerva, 10% z ceny 1 750 070 
Celkem zaokrouhleno 20 388 320 
6.2. Varianta B 
6.2.1 Vodovod 
Tab.8  propoet náklad - vodovod 





Vodovod DN 50 510 1250 637 500 
Vodovodní pípojky 298 1420 423 160 




Tab.9  propoet náklad - kanalizace 





Kanalizace DN 200 502 2500 1 255 000 
Kanalizaní pípojky 335 2750 921 250 
Celkem 2 146 250 
6.2.3 Plynovod 
Tab.10  propoet náklad - plynovod 





Plynovod DN 100 687 1100 755 700 
Plynovodní  pípojky 259 1420 367 780 
Celkem 1 123 480 
6.2.4 Elektrická energie 
Tab.11  propoet náklad  elektrická energie 





Podzemní vedení NN 662 862 570 644 
Celkem 570 644 
6.2.5 Komunikace 
Tab.12  propoet náklad  komunikace 





Komunikace 3 627 2550 9 248 850 
Komunikace pro pí 1259 1980 2 492 820 




Tab.13  propoet náklad  mobiliá zele





Plocha pro dti 342 950 324 900 
Hit  1344 1900 2 553 600 
Tenisový kurt 264 3500 924 000 
Tribuma 1 68 000 68 000 
Altán 1 45 000 45 000 
Kee nízké 35 65 2 275 
Stromy 30 720 21 600 
Výsev trávníku 3200 85 272 000 
Celkem 4 211 375 
6.2.7 Celkové shrnutí náklad
Tab.14  propoet náklad  celkem 
Popis Celková cena [K] 
Vodovod  1 060 660 
Kanalizace 2 146 250 
Plynovod 1 123 480 
Elektrická energie 970 644 
Komunikace 11 741 670 
Mobiliá, zele 4 211 375 
Projektové a przkumné práce, 1,5% z ceny 303 811 
Náklady na umístní stavby, 5% z ceny 1 012 703 
Rezerva, 10% z ceny 2 025 407 




Výsledkem této diplomové práce na téma Návrh vyuití území pro stavbu rodinných 
dom, hit a dopravní infrastruktury v Dené, bylo celkové zhodnocení daného území z 
hlediska vhodnosti zástavby rodinnými domy s ohledem na charakter území a irí vztahy. 
Byly navreny dv moné eení. K obma eením byla navrena dopravní  a technická 
infrastruktura a také propoítaná ekonomická náronost. 
Ve variante A bylo navreno 29 nových dom, ve variant B bylo navreno 36 nových 
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